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ABSTRAKTI
Laura Sadiku, Arkitekturë, Kolegji për Biznes dhe Teknologji, Abstrakt i shkallës
Bachelor të studimeve, Projektimi i çerdhes për fëmijë me Qëndrim të Përkohshëm. Ky
punim diplome si fillim ka për qëllim përmbushjen e kërkesave të fëmijëve në nivel më
të avancuar. Projekti është bazuar në studimet e fundit të përceptimit të hapësirave
marrë parasysh psikologjinë e tyre. Kjo temë është përzgjedhur me qëllim të krijimit të
një objekti gjithëpërfshirës në të gjitha aspektet e nevojshme për fëmijë meqenëse
personaliteti i njeriut krijohet qysh në fëmijëri dhe e shoh më se të domosdoshme
hapësirën në të cilën ata kalojnë pjesën më të madhe të ditës të jetë e sigurt dhe t’u
mundësojë atyre të shprehin imagjinatën lirshëm. Fundja ajo do të jetë prodhim i të
ardhmes së tyre. Objekti është i ndarë në dy pjesë pasi që ata i përkasin grupmoshave të
ndryshme rrjedhimisht edhe ndajnë interesa të ndryshme. Lokacioni gjendet në Hajvali,
lagje në të cilën ka mungesë të një objekti të tillë, e që ekziston poashtu në planin
rregullues një objekt i tillë. Ky lokacion ka terren relativisht të rrafshtë dhe është i
rrethuar kryesisht me objekte të banimit individual. Objekti është i ngritur në 30
(tridhjetë) cm lartësi, përmban poashtu rampa të cilat janë të sigurta meqenëse lartësia
nuk është shumë e madhe, pra qasja në objekt është mundësuar e lehtë duke përfshirë të
gjithë ata që kanë qasje në të. Parteri i objektit është trajtuar si një park i vogël i cili do
të përfshijë aktivitete agrikulturore. Në kuadër të objekteve është paramenduar edhe
serra e cila do të përfshijë aktivitete të gjelbra gjatë stinës së dimrit. Është përdorur
poashtu kulmi i gjelbërt në njërin nga objektet me qëllim të krijimit të dominimit të
hapësirave të gjelbra dhe qarkullimit më të lirshëm të fëmijëve. Brenda objektit për
dallim nga objektet tjera secili përmban ndihmën e parë në raste lëndimi, psikologun i
cili përcjell gjendjen emocionale të tyre si dhe pjesën kryesore që është “Qëndrimi i
përkohshëm” i cili mundëson qëndrim më shumë se një ditor në raste udhëtimi, punë në
orar të natës apo edhe në raste emergjente kur prindërit nuk kanë mundësi për një kohë
të caktuar të përkujdesen për fëmijët e tyre.

І

MIRËNJOHJE/ FALENDERIME
Mbështetja është ajo e cila na shtyn të arrijmë gjithçka në jetë. Kam fatin që kam pasur
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1.

HISTORIKU I ÇERDHES

- Çerdhe rrjedh nga fjala gjermane [kindergarten], që bukfalisht do të thotë kopsht/oborr
për fëmijë[1] e cila ka qasje edukative parashkollore dhe bazohet në aktivitete si loja,
këndimi, vizatimi e poashtu edhe interaksion social si pjesë e tranzicionit nga shtëpia në
çerdhe. Institucione të tilla janë krijuar në fund të shek. 18 në Bavaria dhe Strasburg ku
përkujdeseshin për fëmijë, prindërit e të cilëve punonin jashtë shtëpisë. Termi “Çerdhe”
u zbulua nga gjermani Friedrich Fröbel ku arritjet e tij ndikuan shumë në vitet e para
edukative. Sot termi “Çerdhe” përdoret në shumë shtete për të përshkruar një sere
institucionesh edukative dhe hapësira mësimi për fëmijë të moshës 2-7 vjet.
· Johann Friedrich Oberlin & Louise Scheppler- themelimi i një institucioni të hershëm
për t'u kujdesur dhe edukuar fëmijët parashkollorë, prindërit e të cilëve punonin gjatë
ditës, 1779, Strasburg[2] (Fig.1)
· Princesha Pauline zur Lippe- hapja e qendrës parashkollore, 1802, Detmold,
Gjermani[3]
· Robert Owen, hapja e shkollës së parë britanike, 1816, New Lanark, Skoci.

[4] [5]

(Fig.2)
· Samuel Wilderspin- hapja e shkollës së parë të mitur, 1819, Londër[6] (Fig.3)

Fig. 1 Aktivitet rekreues në çerdhen Fig. 2 Shkolla britanike “New
gjermane në Strasburg

Lanark”, Skoci

Fig. 3 Aktivitetet e vajzave në nivelin
parashkollor, periudha Viktoriane, Londër
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2. KRITERET E DIZAJNIT
Kriteret e dizajnit janë bërë në bazë të kërkesave të prindërve duke marrë parasysh
dinamikën e jetës e cila vjen e bëhet gjithnjë e më e vrazhdë e duke mos minimizuar në
asnjë moment edhe kërkesat e fëmijëve të cilat janë primare. Çdo hapësirë është
paramenduar dhe projektuar duke u bazuar në psikologjinë e fëmijëve dhe aftësinë
fizike të tyre. Qasja në secilën hapësirë është bërë e lirshme duke mos vërejtur as
fëmijët që po kalojnë nga njëra hapësirë në tjetrën. Hapësirat janë ngërthyer në atë
mënyrë duke u mundësuar atyre interaksion social varësisht nga kërkesat e secilit.
Dimensionet e dyerve, dritareve, shkallëve janë bërë kundrejt aftësive të lëvizjes së tyre.
Dizajn që luan rol të rëndësishëm është “Qëndrimi i përkohshëm” i cili ua mundëson
prindërve përkujdesjen e fëmijëve të tyre nga edukatoret për një kohë të caktuar. Është
projektuar në atë mënyrë që t’u përngjajë fëmijëve në shtëpinë e tyre. Kriteret kryesore
bazë janë siguria, aktivitetet e gjelbra dhe interaksioni social. Çdo hapësirë e dizajnuar
ka bazë njërin nga kriteret e lartpërmendura.
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2.1. Si ndikon hapësira dhe estetika në psikologjinë e fëmijëve

Foshnjat 0-1 vjet
Foshnjat nuk kanë aftësi që objektet t’i shohin me qartësi të plotë. Ata mund të ndjekin
lëvizjet e një objekti deri në 90 shkallë (Fig.4). Sipas studimeve të fundit foshnjave iu
pëlqen të shikojnë figura njerëzore më shumë se ndonjë gjë tjetër. Ata poashtu
preferojnë figura të vërteta më shumë se imazhe apo kukulla. Foshnjat janë në gjendje
t’i përgjigjen ndryshimeve të ndriçimit të dritës. Ata janë te aftë të dallojnë pothuajse të
gjitha ngjyrat: të kuqen, të verdhen, të gjelbrën, të kaltrën dhe të hirtën (Fig.5), ndërsa
në dymujorin e tyre ata mund të bëjnë dallimin mes tri ngjyrave kryesore. [7]

Fig. 4
Këndi i vëzhgimit të objekteve tek foshnjat

Fig. 5
Dallimi i ngjyrave tek foshnjat
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Fëmijët 1-3 vjet

Gjatë kësaj periudhe, fëmija fillon të ecë. (Fig. 6, 7) Prandaj përmasat fizike dhe
dimensionet e hapësirës që një fëmijë mund të lëvizë në të duhen të jetë në përputhje me
lëvizjet dhe aktivitetet e fëmijës. [7] Rreziku ekzistues në hapësirën e lëvizjes së fëmijës
duhet të hiqet. Përdorimi i mobiljeve të rrezikshme duhet të jetë shmanget. Përzgjedhja
e orendive të fëmijëve dhe mobiljeve për gjumë ose duke luajtur duhet të jenë
proporcional me pavarësinë dhe lirinë e fëmijës në veprim/duke luajtur. (Fig. 8)

Fig. 6
Zvarritja e foshnjave

Fig. 8
Prekja dhe dallimi i
objekteve përreth tek
foshnjat

Fig. 7
Fillimi i ecjes së foshnjave
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Fëmijët 3-6 vjet

Gjatë kësaj periudhe, fëmija është i gjallë dhe tregon tendencë për të shprehur lirinë dhe
pavarësinë. Emocionet dhe imagjinatën e tyre ata e shprehin përmes lojërave te tyre.
Kjo periudhë karakterizohet me zhvillimin dhe rritjen e tyre në të gjitha fushat. Fëmijët
e kësaj moshe karakterizohen me kuriozitet të lartë, atyre u pëlqen shumë vizatimi dhe
piktura. [7] Preferohen të krijohen hapësira të caktuara në mur ku fëmijët do te shprehin
kreativitetin e tyre përmes vizatimit. Fëmijët kanë poashtu interes shume te madh për
natyrën dhe ata pëlqejnë kontaktin me të. (Fig. 9) Prandaj, një mjedis i tillë është shumë
i rëndësishëm për fëmijët. [8]

Fig. 9
Identifikimi i fëmijëve me natyrën/ kafshët, Fëmijët duke luajtur
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Fëmijët 6+ vjet

Nga mosha 6-11 vjeçare fëmijët duhet të kenë ambiente më private apo të pavarura ku
ai të kryeje detyrat dhe gjërat e tij personale e poashtu edhe të kuptojë pavarësinë e tij.
(Fig. 10) Kur fëmija luan rolin e një pronari të dizajnit të caktuar ai bëhet më i
përgjegjshëm për të dhe kjo e rrit vetëbesimin tek ai. Hapësira ku fëmijët kalojnë
shumicën e kohës luajnë rol shumë të madh në kreativitetin, qetësinë dhe vetëbesimin e
tyre. (Fig. 11)

[7] [8]

Krijimi i harmonisë mes nevojave të fëmijës dhe dizajnit të

përshtatshëm të hapësirës për ta mund dyfish të ndikojnë në harmoninë, në rritjen dhe
kreativitetin e fëmijës.

Fig. 10
Mësimi në ambiente private dhe
pavarësimi i fëmijëve

Fig. 11
Krijimi i identitetit të fëmijëve
bazuar në hobit e tyre

Fig.10
Mësimi në ambiente private dhe pavarësimi i fëmijëve
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3. PËRSHKRIMI TEKNIK
3.1. Ideja dhe koncepti

Fëmijët e diversiteteve të ndryshme vijnë dhe përshtaten në mënyrën e njëjtë të jetesës.
Gjatë asaj periudhe kohore në mënyrë graduale krijohen dhe integrohen veti të secilit
fëmijë në tjetrin duke krijuar një rreth/ pikë të përbashkët. Siç është paraqitur edhe në
piktograme, (Fig.12) ashtu ndodh edhe ndryshimi i personalitetit të fëmijës së shoqëruar
me fëmijë të personaliteteve të ndryshme. Rrathët në këtë rast paraqesin zhvillimin e
personalitetit të fëmijëve dhe ndryshimin e tyre me kohë i cili krahasohet me rrahjet e
zemrës së njeriut lëvizja e të cilave bëhet nga lart poshtë dhe anasjelltas. Në rastin e
çerdhes koncepti shprehet përmes dritareve të cilat kanë formë rrethore dhe në fasadë
janë të vendosura në mënyrë të çrregullt (poshtë-lart, lart-poshtë) e cila lëvizje ngjan me
të rrahurat e zemrës. E gjithë lëvizja e tyre përsëritëse në definon vijën kohore gjatë të
cilës fëmijët kanë pësuar ndryshime të personalitetit.

Fig.12
Integrimi i pjesëve të personalitetit
të fëmijëve tek njëri tjetri dhe
zhvillimi i personalitetit të tyre
bazuar në të rrahurat e zemrës së
njeriut
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Fig.12
Integrimi i pjesëve të personalitetit të
fëmijëve tek njëri tjetri dhe zhvillimi i
personalitetit të tyre bazuar në të
rrahurat e zemrës së njeriut

Në rastin e çerdhes koncepti shprehet përmes dritareve të cilat kanë formë rrethore dhe
në fasadë janë të vendosura në mënyrë të çrregullt (poshtë-lart, lart-poshtë) e cila lëvizje
ngjan me të rrahurat e zemrës. (Fig. 13) E gjithë lëvizja e tyre përsëritëse në definon
vijën kohore gjatë të cilës fëmijët kanë pësuar ndryshime të personalitetit.

Fig. 13
Dritaret e vendosura në mënyrë të çrregullt bazuar në diagramin e të rrahurave të
zemrës
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Kriteret / normat për planifikimin e institucioneve parashkollore:

- 2000-2500 banorë për çerdhe/kopësht;
- Qasshmëria me distancë prej 400 m me dendësi 80—100 ban./ha
dhe distancë 600 m me dendësi 40-60 ban./ha;
- Sipërfaqja e lokacionit 25 m2 / fëmijë (0.25—0.3 ha);
- Sipërfaqja e ndërtesës bruto 4.5-6.5 m2 / fëmijë;
- Ndërtesa duhet të ketë më së shumti 120 fëmijë;

Kushtet e veçanta për institucione parashkollore:

- Sipërfaqja e lokacionit 25m2/fëmijë ose 0.25-0.3 ha;
- Sipërfaqja e ndërtesës bruto 4.5-6.5 m2 / fëmijë;
- Minimum 6 vend parkime dhe hapësirë për biçikleta dhe karroca;
- Hapësira minimale për lojë të fëmijëve është 40 m2; - Hapësira për lojë duhet të jetë e
mbyllur / e kufizuar me barrierë min. 1 m, me qëllim të mbrojtjes nga rruga, veturat e
parkuara, uji dhe burimet e tjera të rrezikut;

Llogaritjet:

- Rrezja e marrë nga lokacioni: 500m
- Përfshin gjithsej: 360 shtëpi/ familje
- 1 familje: 5 anëtarë
- Çdo tre familje: 1 fëmijë
- Gjithsej fëmijë: 108
- 3 fëmijë banojnë jashtë rrezes së marrë

- Nr. total i fëmijëve: 111
- Nr. total i edukatoreve: 23/ 1 edukatore zëvendësuese
- Raporti Fëmijë- Edukatore: 5:1
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Gjatë projektimit merren
parasysh këta parametra:
- Qasja në objekt
- Funksioni
- Siguria
- Qëndrueshmëria
- Ekologjia
- Estetika
- Kostoja efektive
Fig 14.
Interesat e fëmijëve në bazë të ndarjes së grupmoshave

Fig 15.
Kushtet e çerdhes konform studimeve dhe kërkesave të fëmijëve
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3.2. Analiza e situacionit

Çerdhja është paraparë të ndërtohet në Hajvali, Prishtina e Re- Zona Qendër. (Fig.16)
Kjo zonë është e paraparë për institucion arsimor poashtu edhe nga komuna. Ky
lokacion momentalisht nuk ka asnjë çerdhe përreth dhe shumë prindër sigurisht
udhëtojnë për të dërguar fëmijët e tyre në çerdhe e cila gjë mund të rezultojë edhe me
presion dhe vonesa. Rrezja është marrë 500m nga lokacioni dhe është llogaritur të ketë
përafërsisht njëqind e njëmbëdhjetë (111) fëmijë ku prej tyre tre (3) banojnë jashtë
rrezes. Prishtina e Re-Zona Qendër është e vendosur në pjesën jug-lindore të Prishtinës.
Kjo zonë është pjesë e luginës e cila ngritet prej Përroit të Matit në drejtimin veri-jug.
Në këtë zonë nuk ka shumë zona të ndërtuara, në përgjithësi janë të ndërtuara pjesët
përgjatë kufirit jugperëndimor, pra zona në kufi me Matin 1. Gjithashtu një pjesë e
vogël e ndërtimeve vërehen në pjesën veriperëndimore. Të gjitha këto ndërtime janë
ndërtesa të ulëta, kryesisht shtëpi individuale banimi. Terreni ulet gradualisht në drejtim
të jugut, derisa ana veriore ka një topografi më të theksuar ku shfaqen ndryshime të
lartësisë deri në 40m. Për shkak të topografisë së tillë kjo pjesë e planit është më së paku
e atakuar me ndërtime. Kemi të bëjmë me një hapësirë që ofron vizura (pamje)
interesante drejt qytetit. Lokacioni gjendet në topografi kryesisht të rrafshët.

Fig. 16 Lagjja Hajvalia, Prishtinë
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4. ANALIZA E OBJEKTIT
Në këtë objekt sa i përket funksionit, objekti është i destinuar për qëndrim ditor për
fëmijë dhe qëndrim të përkohshëm. Duke marrë parasysh se objekti shtrihet në drejtim
horizontal, aktivitetet e fëmijëve zhvillohen në perimetrin e objekteve. Forma dhe
orientimi i parcelës poashtu ndikoi të përcaktohemi në pozitën e objektit e edhe qasjen
në të. Objekti është i larguar nga rruga mjaft duke respektuar kështu vijën ndërtimore të
paraparë me planin rregullues.

4. 1. Etazhiteti dhe destinimi i sipërfaqeve të objektit

Objekti 1 - P+1

Objekti 2 - P+0.

OBJEKTI 1

-Përdhesa përmban: Hollin hyrës, garderobat, recepsionin, hapësirën për lojë, hapësirën
për ngrënie, hapësirën për fjetje, banjot, degazhmanin ekonomik, ndihmën e parë dhe
komunikimin vertikal.
-Kati i I-rë i përmban: Administratën, qëndrimin e përkohshëm, dhomën e Psikologut
dhe kulmin e gjelbërt.

OBJEKTI 2

-Përdhesa përmban: Hollin hyrës, garderobat, hapësirën për lojë, hapësirën për ngrënie,
hapësirën për fjetje, banjot, degazhmanin ekonomik dhe ndihmën e parë
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4.2. Themelet
Themelet e objektit do të përdoren si shiritor që do t’i pranojë forcat nga shtyllat e BA.
Është përdorur themeli shiritor për shkak të formës së parcellës dhe dimensioneve
relativisht të mëdha të saj dhe për të evituar çfarëdo plasaritje. (Fig. 17)

Fig. 17
Detali i themelit
4.3. Kulmi

Kulmi i rrafshtë

Kulmi i rrafshtë do të jetë me të gjitha shtresat e parapara dhe të nevojshme për llojin e tillë
të kulmit e që do të mundësojnë mbrojtjen e sigurtë të objektit si nga lagështia poashtu edhe
nga reshjet atmosferike.
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Kulmi i gjelbërt

Kulmi i gjelbër përmban shtresat e nevojshme dhe më inovative siç janë: kuverta e
çatisë, membrana hidroizoluese, pengesa për rrënjë, pëlhura mbrojtëse, drenazhimi,
pëlhurë filtri, media në rritje, vegjetacioni. (Fig.18)

Fig. 18
Shtresat e kulmit të gjelbër
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5. KONSTRUKSIONI
Për objektin është përdorur sistemi skeletor me shtylla nga BA 30x30cm. (Fig. 19)
Përzgjedhja është bërë e tillë të rritur stabilitetin e objektit meqenëse objekti ka
dimensione mjaft të mëdha. Edhe pse është përdorur ky sistem shumica e shtyllave janë
të vendosura në mure, pra janë vendosur në atë mënyrë që mos të krijojnë hapësira të
kufizuara e cila domosdoshmërisht ndikon në psikologjinë e fëmijëve.

Fig. 19
Detali i shtyllës
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6. MURET

Në përdhesë në të dyja objektet dhe kat në objekin 1 muret e jashtme janë të punuara si
mure me trashësi d= 30 cm ndërsa muret e brendshme janë d=20cm dhe d=12cm. Muret
e jashtme dhe të brendshme do të realizohen nga blloqe të zgavruara të argjilës së pjekur
me trashësi 25cm dhe muret ndarëse poashtu nga blloqe të argjilës me trashësi 20 cm
dhe 12 cm. Më pas të gjitha muret e mbrendshme suvatohen me llaq të kualitetit të lartë
dhe gletohen.Ndrsa në muret e jashtme vendoset termoizolim nga polistiroli pastaj
ngjitës dhe rrjetë elastike.
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7. PUNËT E DYSHEMESË

7.1. Përdhesa

Për dyshemenë e përdhesave dhe katit është përdorur laminati. Arsyeja e përzgjedhjes
së tij është se është më lehtë e insalueshme se sa parketi dru, ka qëndrueshmëri dhe
mirëmbahet lehtë. Poashtu ka kosto të përballueshme. Ngjyra e tij e çelë lë të vihen në
pah ngjyrat e çerdhes e në të njëjtën kohë ai i jep hapësirave sharm vizual. Përbëhet nga
burime ekologjike dhe të ripërdorshme. Ofron rezistencë ndaj njollave dhe gërvishtjeve.

7.2. Shkallët/ Ashensori

Shkallët e brendshme punohen poashtu nga laminati, shkelësja me trashësi t=2cm,
ballorja t=2cm ndërsa mveshja e pjesëve anësore t=1cm, me përpunimin e këndeve.
(Fig.20)
Ashensori është i vendosur vetëm në pjesën administrative afër shkallëve meqenëse
degazhmani dhe administrata zhvillojnë aktivitetet në dy etazha. Gjerësia e tij është
170cm ndërsa thellësia 100cm. (Fig. 21)

Fig. 20
Detali i shkallëve

Fig. 21
Detali i ashensorit
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7.3. Dyert

Dyert janë të formës gjysëmrrethore. Dyert hyrëse kanë kornizë 15cm të trashë.
Ato hyrëse punohen nga materiali i plastikës i përbërë prej kornizeje të fortë, me qelq të
dyfishtë 4x16x4mm të mbyllur hermetikisht me hapësirë të gjerë të ajrit me të gjitha
paisjet tjera. (Fig. 22) Dyert e brendshme kanë formë standarde. Ato përbëhen nga
plastika dhe qelq të njëfishtë.

Fig. 22
Detali i dyerve

7.4. Dritaret

Dritaret e përdheses janë përzgjedhur të formës rrethore si pikënisje e konceptit. Ato
paraqesin rrathët të cilët krijojnë fëmijët duke u përshtatur kështu dhe duke zhvilluar
personalitetin brenda rrathëve të caktuar.

Fig. 23
Dritaret rrethore në pamje ballore
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Madhësitë e tyre janë të ndryshme të vendosura në mënyrë të çrregullt, ku përsëritja dhe
mënyra e vendosjes së tyre paraqet procesin e zhvillimit të personalitetit të fëmijëve
brenda atij objekti. Në katin e parë janë përzgjedhur dritare standarde në mënyrë që
fasada mos të ngarkohet por njëkohësisht të dallohet destinimi i hapësirave.
Në aspektin arkitektural korniza e të gjitha dritareve përbëhet nga materiali i plastikës
dhe ato kanë qelq të dyfishtë. Dritaret rrethore të përdhesës kanë gjysmë-hapje për
shkaqe sigurie. (Fig. 23)

7.5. Gardhi

Gardhi i katit të I-rë punohet nga qelqi i plastifikuar i kualitetit të lartë,me lartësi
h=100cm, me qëllim të vizurave transparente për siguri më të madhe. (Fig.24)

Fig. 24
Gardhi në pamjen ballore
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8. KONKLUZIONI
Kjo çerdhe është paraparë që si pikënisje të ketë qëllim përmbushjen e disa nevojave
dhe kritereve të cilat deri më tani nuk janë përmbushur nga objektet me karakter të tillë.
Fillimisht pjesa inovative e kësaj çerdhe është i ashtuquajturi “Qëndrimi i përkohshëm”
apo pjesa e veçantë e objektit që ka për qëllim përkujdesin e fëmijëve, prindërit e të
cilëve punojnë në ndërrim të natës, udhëtojnë, apo për ndonjë rast emergjent kur ata nuk
kanë mundësi të kujdesen për fëmijët e tyre. Përveç kësaj, të dyja objektet përmbajnë
“Ndihmën e parë”, të vendosur brenda, në qendër të objektit si kthinë e veçantë me
vizura kah fëmijët, në rast të sëmundjeve të ndryshme apo edhe ndonjë lëndimi. Në
kuadër të objektit poashtu ekziston zyra e psikologut i cili përcjell gjendjen emocionale
të fëmijëve. Objekti i fëmijëve 0-3 vjeç përmban poashtu edhe dhomën e fjetjes për
fëmijët të cilët kanë ndonjë sëmundje sezonale/grip apo virale, me qëllim të mosbartjes
së saj tek fëmijët e tjerë. Objekti poashtu luan edhe rolin e një objekti parashkollor ku
fëmijët para apo pas shkollës vijnë të kryejnë aktivitete të ndryshme, të lojës apo edhe
edukative. I gjithë objekti në përgjithësi është dizajnuar në atë mënyrë që t’i përmbush
nevojat e gjithësecilit konform moshës, pa iu cënuar asnjërit të drejtat e të qenit fëmijë,
hapësirat e dizajnuara të lënë ata të shprehin lojërat dhe imagjinatën e tyre lirshëm e mbi
të gjitha ta konsiderojnë atë si shtëpi të dytë e cila do t’iu ofrojë përveç strehim edhe liri
e mbi të gjitha siguri.
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